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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ/ДЕИНТЕНСИФИКАЦИЯНИНГ СИНОНИМ ВА ВАРИАНТ
ПАРАДИГМАЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШИ
Зияев Аваз Ихтиёрович ФарДУ, ф.ф.н, доцент
Аннотация Ушбу мақолада сифат, феъл ва равиш туркумида фраземаларнинг
интенсификация/деинтенсификация асосида синонимик ва вариант парадигмалар ҳосил
қилиш хусусида фикр юритилади.
Калит сўзлар: сифат, феъл, равиш,синонимик парадигма, фразеологик бутунлик,
фразеологик қўшилма, фразеологик чатишма, идиома, интенсификация, деинтенсификация.
ФОРМИРОВАНИЕ СИНОНИМИЧЕСКИХ И ВАРИАНТНЫХ ПАРАДИГМ НА
ОСНОВЕ ИНТЕНСИФИКАЦИИ/ДЕИНТЕНСИФИКАЦИИ
Зияев Аваз Ихтиёрович к.ф.н., доцент ФерГУ
Аннотация: В данной статье исследуются образование новых синонимических
парадигм и вариантов на основе интенсификации/деиинтенсификации в семантических
группах фразем, которые относиться к таким частям речи как: имя прилагательный,
глагол и наречий
Ключевые слова: имя прилагательный, глагол, наречий, парадигма, фразема,
фразеологическая единица, фразеологическая сращение, идиома, интенсификация,
деинтенсификация.
THE FORMATION OF SYNONYMIC AND VARIANT PARADIGMS ON THE
BASIS OF INTENSIFICATION/DEINTENSIFICATION
Ziyayev Avaz Ixtiyorovich
Associated professor, Fergana State University
Abstract: This article touches upon forming synonymic paradigm and variants on the basis of
intensification/deintensification in semantic groups of phraseme, which belongs to such parts of speech
as adjective, verb and adverb.
Key words: adjective, verb, adverb, paradigm, phraseological unit, phraseological fusion,
phraseological collocation, idiom, intensification, deintensification.
Маълумки, фраземалар (фразеологик бирликлар, иборалар) лексемалар
билан биргаликда луғавий сатҳни ташкил этади. Фразема ва лексемалар орасидаги
дастлабки фарқ уларнинг ифода томонидадир. Лексемалар, асосан, бир сўздан,
шунингдек, икки ва ундан ортиқ сўздан ташкил топиши мумкин. Фразема бир
сўздан иборат бўлмайди. У камида икки сўзнинг бирикишидан вужудга келган.
Таркиб жиҳатдан лексеманинг қўшма (мураккаб) сўз ва фразема ўхшаш, лекин улар
ўз (қўшма сўз) ва кўчма (фразема) маънога эгаликлари билан фарқланиб туради.
Шунингдек, қўшма сўз қисмлари орасига сўз ёки шакл ясовчи аффикс киритиб
бўлмайди, аммо фраземанинг орасига бошқа сўз ва қўшимчалар киритиш мумкин:
кўнгли бўш, кўнглим бўш, кўнглим сенчалик бўш эмас каби. Шунинг учун ҳам тилшунос
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олим Ш.Рахматуллаев фраземаларни лексикадан кейин эмас, балки синтаксис
бўлимидан сўнг ёритишни афзал кўрган [3; 45-47 бет].
Фраземаларга хос бўлган интенсификация/деинтенсификация тавсифидан
аввал бу бирликлар (фраземаларнинг) маъно турлари ҳақидаги масалага аниқлик
киритишга тўғри келади.
Маълумки, В.Виноградов ва унинг издошлари фраземаларни маъносига кўра
уч турга ажратганлар: фразеологик бутунлик, фразеологик қўшилма, фразеологик
чатишма [2; 34-38 бет]. Бунда фразеологик бутунликка сўз бирикмасининг кўчма
маъносидан шаклланган (оғиз очмоқ “гапирмоқ”), фразеологик қўшилмага бири ўз
маъносида, иккинчиси кўчма маънода қўлланилишидан вужудга келган (гапнинг
тузи, йигитларнинг гули) тил бирлиги, фразеологик чатишмага эса умумий (яхлит)
маъноси таркибидаги сўзларнинг кўчма маънолари билан боғлиқ бўлмаган,
таркибидаги сўзлар маъноси билан бевосита изоҳлаб бўлмайдиган луғавий
бирликлар сифатида қаралган. Кейинги дастлабки даврда В.Виноградов
қарашларини ёқлаган Ш.Рахматуллаев фразеологик қўшилмани фраземалар
сирасидан чиқарди [3; 46-50 бет]. Бунга сабаб фразеологик қўшилмада икки сўз
(компонент) маъноси билан боғли кўчма маънонинг мавжуд эмаслиги, аслида бунда
бир аъзонинг полисемантик хусусиятга эгалиги сабаб бўлади. Биз ҳам бу фикрни
қўллаб-қувватлаймиз. Шу билан бирга, фразеологик қўшилма деб ҳисобланган
бирликда қисман фраземалар (фразеологик қўшилма, фразеологик чатишма)
ўхшашлиги бор. Бу ўз маъно ва кўчма маъноли сўзларнинг киши хотирасида яхлит
ҳолда (ғалабанинг калити, гапнинг тузи) сақланиб туришидир. Кўринишича, айни
шу жузъий хусусият ўз ва кўчма маъноли сўзлар бирикмасини ҳам фраземалар
сирасига киритилишига сабаб бўлганидир.
Бу ҳам ушбу тадқиқотимизда интенсификация/деинтенсификациянинг
фразеологик чатишма ва қўшилмаларда мавжудлигига эътибор бермиз.
Интенсификация/деинтенсификация синоним фраземалар ва вариант
фраземалар парадигмаларини шакллантиришга хизмат қилади. Биз вариант
фраземалар дейилганда бир фраземанинг турли шакл трансформацияларини,
кўринишларини тушунамиз. Улар бир фразема таркибида бир сўзни синоним ёки
яқин маъноли сўзлар билан алмаштириш, бир иборани турли шакл ясовчилар
(асосий маъно, семемаси ўзгармаган ҳолда) қўлланишини тушунамиз. Вариант
фраземалар ёки аллофраземалар бир образ (тушунча) асосида шаклланган бўлади.
Синоним иборалар эса турли образлар заминида субъектив баҳо (бўёқ) маънодаги
кучли-кучсизлик семалари асосида вужудга келади [3; 74-80 бет].
От туркумига кирувчи фраземалар кам учрайди. Бунинг сабаби бу туркумда
тасвирий ифодаларнинг: пахта “оқ олтин”, нефт (қора олтин), шашмат (ақл
гимнастикаси каби) мавжудлиги бўлса керак.
Белги билдирувчи (сифат) фраземаларнинг семантик гуруҳларида
интенсификация/деинтенсификация воситасида синоним фраземалар шаклланган.
1. Баҳо билдирувчи фраземалар системасида: бир пуллик → бир чақалик қатори ҳам
шу тарзда берилган [4; 43 бет]. Бунда пул ва чақа пул бирликлари орасидаги озлик214
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кўплик муносабатларида интенсификация/деинтенсифи-кация ҳосил қилишда
фойдаланилган: бир пуллик одам → бир чақалик одам (бўлдим).
2. Бир оғиз → бир-икки оғиз → тўрт оғиз да ҳам шу тарзда берилган [4; 41]; икки оғиз –
бир-икки оғиз тарзида берилган [4; 112 бет]; тўрт оғиз – уч-тўрт оғиз; ўн оғиз → эллик
оғиз [4; 252 бет ] ҳам шу тарзда берилган; икки энли → тўрт энли [4; 239 бет] да тўрт
энли – икки энли тарзида берилган бўлиб, ушбу синонимик қаторлардаги сонлар
миқдорини ошиб бориши орқали ҳосил қилинган. Бу фраземалар отга боғли бўлса
ҳам, уларнинг умумий (фразеолологик) маъноси қандай? (сифат) сўроғига жавоб
бўлади: икки оғиз гап, бир-икки шингил гап, тўрт энли хат каби.
Кишининг феъл-атвори, бошқа кишиларга салбий муносабатини билдирувчи
фраземалар синонимиясини ташкил этишда интенсификация/деинтен-сификация
учрайди: бағри тош → юраги тош → кўнгли тош [4; 179 бет] кўнгли қаттиқ – бағри тош
– юраги тош тарзида берилган; ичи қора → кўнгли қора [4; 117 бет] да ҳам шундай
берилган), юраги қора → кўнгли қора → дили сиёҳ [4; 173 бет] да кўнгли қора – юраги қора
– дили сиёҳ тарзида берилган.
Кишиларни кайфият, руҳий азобланишларини билдирувчи синонимик
фраземаларни ташкил этишда: вақти чоғ → димоғи чоғ [4; 62 бет] да ҳам шундай
берилган); бағри қон → юраги қон → юрак-бағри қон [4; 34 бет] да ҳам шундай
берилган.
Иш-ҳаракатнинг бажарилиш ҳолатини ифодаловчи фраземалар ҳам
интенсификация/деинтенсификация воситасида боғланиб синонимик парадигмани
ҳосил қилиши мумкин: икки букилиб → етти букилиб [4;, 110 бет] да юқоридаги
тартибда берилган. Уларда хушомаднинг кучли-кучсиз ҳолатлари акс этган: жони
хиқилдоғига келди → эси чиқиб кетди → жон-пони чиқиб кетди [4; 102 бет] да
интенсификация/деинтенсификациянинг ошиб бориши йўналишига мос равишда
берилган: юрагини ховучлаб → жонини ховучлаб [4; 100 бет] да жонини ховучлаб - юрагини
ховучлаб тарзида берилган.
Иш-ҳаракатнинг пайтини билдирувчи фраземалар ҳам вақт миқдорининг
ошиб боришига кўра боғланиб, парадигма ҳосил қилади: кўз очиб юмгунча → ҳа-ху
дегунча → хаш-паш дегунча [4; 147 бет] да кўз очиб юмгунча – хаш-паш дегунча – ҳа-ху
дегунча каби берилган.
Иш-ҳаракатнинг бажарилишидаги тўлиқлик, бутунлик тушунчаларини
ифодаловчи фраземаларнинг маънодошлик бўйича боғланишида: ипидан игнасигача
→ қилидан қуйруғигача → миридан сиригача [4; 114 бет] да ипидан игнасигача – миридан
сиригача – қилидан қуйруғигача тарзида берилган; олти яшардан олтмиш ёшгача →
етти яшардан етмиш ёшгача [4; 86 бет] да етти яшардан етмиш ёшгача, олти яшардан
олтмиш ёшгача тартибида берилган.
Фарқлилик даражаси бўйича: от билан туяча → ер билан осмонча [4; 196 бет] да
ҳам шу тартибда берилган. Бунга асос шуки, от билан туя орасида ҳайвон белгиси
бўйича ўхшашлик бор, ер билан осмон ўртасида эса ўхшашлик умуман йўқ.
Фраземалар формал структурасига кўра гапшакл ва сўз бирикмаси
кўринишларига эга. Бу шакллар (гап, сўз бирикмаси) синтактик қийматга эга эмас.
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Зеро фраземалар бу икки турдаги синтактик шакл асосида, уларнинг кўчма
(фразеологик) маъно (мазмун) касб этиши натижасида вужудга келган.
Албатта гап асосида шаклланган фразема маъноси билан сўз бирикмаси асосида
шаклланган фразема маъноси орасида муайян даражада фарқ бор. Гап предикатив
мазмун ёки хабар ифодалайди. Сўз бирикмаси, хусусан феълли бирикмалар, аввало,
мураккаб тушунча ифодалайди, сўнг эса феълга қўшимча кесимлик аффикслари,
замон, шахс-сон, модаллик кўрсаткичлари орқали гаплик хусусиятига ҳам эга
бўлади. Масалан, тўлиқсиз, бир бош бўлакли гаплар. Шунга қарамай, эга + кесим
структураси гап эгасиз гапларга нисбатан тасдиқ/инкорни, хабарни икки бош
бўлакли/субъект/эга – предикат/кесим гапчалик тўлиқ намоён эта олмайди.
Ана шу фарқ сўз бирикмаси ва гап шаклидаги фраземалар маънолари орасидаги
тафовутни келтириб чиқарса керак. Қиёсланг: дунёни сув босса тўпиғига чиқмаслик
(ўтакетган беғам) – бурнини кўтармоқ (гердаймоқ). Қуйида гапшакл асосида вужудга
келган фраземаларнинг семантик гуруҳларида интенсификация/деинтенсификация
асосида вужудга келган синонимик парадигмаларни кўриб ўтамиз.
Кишининг салбий руҳий ҳолатлари хусусиятларини ифодаловчи фраземалар
интенсификация/деинтенсификация асосида боғланиб, синонимик парадигмаларни
ҳосил қилган: таъби хира бўлмоқ → таъби тирриқ бўлмоқ → таъбини хуфтон қилмоқ
[4; 220 бет]; кўнгли ғаш – юраги ғаш – ичига чироқ ёқса ёришмайди [4; 173 бет]; ичини
мушук таталаяпти – ичини ит таталаяпти [4; 116 бет]; аччиғи келмоқ – ғазаби келмоқ;
ўтакаси ёрилди – ўтакаси ўнга бўлинди – ўтакаси ўттиз иккига бўлинди [4; 287 бет];
кайфи бузилмоқ – таъби тирриқ бўлмоқ; юраги шув этиб кетди – юраги шиғ этиб кетди
[4; 273 бет]; таъби хира – дил(и) сиёх – бағр (и) қон [4; 96 бет]; ўз соясидан ҳам қўрқадиган
– чумчуқ пир этса, юраши шир этадиган [4; 251 бет]; эси чиқиб кетмоқ – жони халқумига
келмоқ – жон-пони чиқиб кетмоқ [4; 106 бет]; сочи тикка бўлди – тепа сочи тикка бўлди
– сочлари типпа-тик бўлди [4; 225 бет]; юзи шувут бўлмоқ – бети ғамгин бўлмоқ [4; 265
бет]; юрагига ғулғула солмоқ – юраги ваҳима босмоқ [4; 269 бет]; юраги ёрилгудай бўлди –
юраги тарс ёрилгудай бўлди [4; 276 бет]; кайфи бузуқ – таъби хира – таъби тирриқ [4;124
бет]; кўзини пахтаси чиқди – кўзларини пахтаси чиқди – кўзи косасидан чиқа ёзди [4; 115
бет]; бурнини кўтармоқ – бурнини бир қарич кўтармоқ – бурнини осмонга кўтармоқ –
димоғи кўтарилди [4; 58 бет]; дунёни сув босса тўпиғига чиқмаслик – дунёни сел олса
тўпиғига чиқмаслик [4; 76 бет]; биров безовта қилмайди – биров мушугини пишт демайди
– ўзига хон, кўланкаси майдон [4; 183 бет]; ўзини қўярга жой тополмаслик – сичқоннинг
уйи минг танга бўлмоқ [4; 281 бет]; ўзини қўйгани жой тополмаслик- ўзини қаерга
уришини билмаслик; ҳуши бошидан учмоқ – хуши йўқолмоқ.
Ижобий руҳий ҳолат ва хусусият ифодаловчи фраземаларнинг
интенсификация асосида фраземалар синонимик қаторини ташкил этиши: бахри
дили очилмоқ – димоғи чоғ бўлмоқ [4;126 бет]; боши кўкка етди – боши осмонга етди –
оғзи қулоғига етди – оғзининг таноби қочди – қўйи мингтага етди [4; 19 бет]; оғзи қулоғида
– боши осмонда [4; 203 бет].
Гап шаклдаги фраземалар нутқ семантикасига ҳам эга бўлиб, ўзаро нутқни
амалга ошириш ёки оширмаслик (сукут) бўйича ҳам синонимик қатор
интенсификация бўйича синонимик парадигмалар ҳосил қилади: тилини бир қарич
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қилмоқ – ади-бадига бормоқ – қулоқ –миясини емоқ – миясини қоқиб қўлига бермоқ; мум
тишламоқ – оғзига талқон солмоқ – оғзида қатиқ иқитмоқ [4; 183 бет]. Гап-шакл
қолипидаги фраземалар миқдорий ўлчов асосида ҳам синонимик қаторлар вужудга
келтирган: етти ўлчаб бир кесмоқ – қирқ ўлчаб бир кесмоқ – минг ўлчаб бир кесмоқ
(бет); кўзи тўрт бўлмоқ – икки кўзи тўрт бўлмоқ – тўрт кўз бўлиб [4; 142 бет].
Шахснинг фаоллиги, қарши таъсирга дош бера олмаганлиги, шошқалоқлиги,
бошқа шахс фаолияти нуқсонларини топишга қаратилган ҳаракатларни
ифодаловчи фразеологик маънолар синонимияси интенсивлик воситасида ташкил
этишда: бир ёқадан бош чиқармоқ – бир жон бир тан бўлмоқ [4; 126 бет]; подадан олдин
чанг чиқармоқ – тўйдан олдин тоғора чалмоқ [4; 208 бет]: бирор камчилик топишга
ҳаракат қилмоқ – тирноқ орасидан кир қидирмоқ [4; 233 бет].
Кишининг
биологик-физиологик
ҳолати,
ҳаракатини
ифодаловчи
фраземалар интенсификация асосида синонимик парадигмалар ҳосил қилиши
мумкин: тинкаси қуриди – тинка-мадори қуриди [4; 232 бет]; нафаси ичига тушмоқ –
нафаслари ичига тушиб кетмоқ – дамини ичига тушириб юбормоқ [4; 185 бет] ; кўнгли
айнимоқ – кўнгли озмоқ – кўнгли хиралашмоқ – кўнгли ғам тортмоқ [4; 154 бет].
Ниҳоят,
шахснинг
салбий
ҳолати,
муносабат,
интилишидаги
муваффақиятсизлик, ақлий фаолият меъёрининшг бузилиши кабиларни
ифодаловчи фраземаларнинг интенсификация воситасида маънодош парадигмалар
ташкил этиши: обрўйи тушмоқ – обрўйини тушурмоқ [4; 119 бет]: эси оғмоқ – хуши
кетмоқ [4; 105 бет]; умиди пучга чиқмоқ - тарвузи қўлтиғидан тушмоқ [4; 222 бет];
кўзини ёғ босмоқ – кўзини шира босмоқ – таниб танимасликка олмоқ [4; 138 бет]; қийин
аҳволга тушмоқ – дўппи тор келмоқ [4; 77 бет]; сабр-косаси тўлмоқ – тоқати тоқ
бўлмоқ.
Ижобий ҳис, ҳолат муносабатларини ифодаловчи фраземаларнинг
синонимик қатори интенсификация воситасида шакллантирилади: кайфи чоғ бўлмоқ
– бахри-дили очилмоқ [4; 133 бет]; кўзига иссиқ кўринмоқ – кўзига ўтдай кўринмоқ [4; 134
бет]; енгил тортмоқ - қушдай енгил тортмоқ [4; 78 бет]; хурмат қилмоқ – бошига
кўтармоқ – соясига кўрпача солмоқ [4; 47 бет]; севинчига сиғмаслик – қувончдан оламга
сиғмаслик [4; 115 бет]; жигаридан урмоқ – жигар бағридан урмоқ – юрагидан урмоқ [4; 93
бет].
Салбий ҳис, ҳолат муносабат билдирувчи фраземаларнинг кучли-кучсизлик
белгилари асосида маънодош фраземалар парадигмасини шакллантириши: юраги
сиқилмоқ- юраги эзилмоқ – юраги қон бўлмоқ [4; 103 бет]; бошини айлантирмоқ – бош –
кўзини айлантирмоқ [4; 138 бет]; зардаси қайнади – қони қайнади [4; 106 бет]; бошида
ёнғоқ чақмоқ – бошида данак чақмоқ – бошида тош чақмоқ [4; 47 бет]; кўнглига урмоқ –
кўнглига зиғир мойдай урмоқ [4; 158 бет]; жонидан тўймоқ – ўлимига рози бўлмоқ [4; 97
бет]; юракни эзмоқ - юрак бағрини эзмоқ - жигар бағри кабоб бўлмоқ [4; 272 бет];
асабига тегмоқ - ғашига тегмоқ – тоқати тоқ бўлмоқ – сабр косаси тўлмоқ [4; 104 бет];
ёмон кўрмоқ – жинидан баттар ёмон кўрмоқ [4; 21 бет]; ёмон кўрмоқ – кўргани кўзи йўқ
– кўргани кўзи йўқ-отгани ўқи йўқ [4; 174 бет]; ич-этини емоқ – ўз ёғига ўзи қовурилмоқ
[4; 118 бет]; юрагини ёрмоқ – ўтакасини ёрмоқ [4; 102 бет]; аччиғидан тушмоқ – жаҳлидан
тушмоқ – захридан тушмоқ – ғазабидан тушмоқ [4; 28 бет].
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Нутқий фаолиятда меъёрдан ортиқликни ифодаловчи фраземаларнинг синонимик
қатор ҳосил қилиши: қулоғига қуймоқ – қулоғига қўрғошин қилиб қуймоқ [4; 116 бет];
шовқин солмоқ – бошига кўтармоқ [4; 116 бет].
Шахснинг қийинчиликларга учраши, қийналиши, қаршилик кўрсатиши каби
субъектив ҳолатларни ифодаловчи фраземаларнинг интенсификация воситасида
синонимик қаторлар ташкил этиши: қийин аҳволга тушмоқ – дўпписи тор келмоқ [4;
77 бет]; қийин аҳволга тушмоқ – она сути оғзига келмоқ – туғилганига минг пушаймон
бўлмоқ [4; 192 бет]; таъзирини емоқ – адабини емоқ [4; 125 бет]; жонидан ўтмоқ – жонжонидан ўтиб кетмоқ [4; 97 бет]; суягидан ўтмоқ – суяк-суягидан ўтиб кетмоқ [4; 216
бет]; аросатда қолмоқ – икки ўт орасида қолмоқ [4; 39 бет]; балога қолмоқ – балоларга
қолмоқ [4; 32 бет]; оёғини тираб олмоқ – икки оёғини бир этикка тиқмоқ [4; 120 бет].
Шахснинг фаоллиги, жонбозлик кўрсатиш маъноларини ифодаловчи
фраземаларнинг меъёрдан ортиқлик белгиси асосида синоним парадигмалар ҳосил
қилиши: жон куйдириб ишламоқ – боши билан шўнғиб кетмоқ – жон-жаҳди билан
ёпишмоқ [4; 46 бет]; аҳд қилмоқ – бел боғламоқ [4; 35 бет]; кетига тушмоқ – пайига
тушмоқ [4; 134 бет]; бурнини суқмоқ – тумшуғини суқмоқ (58 бет); парво қилма –
юрагингга яқин олма [4; 274 бет].
Барбод қилиш, бузғунчиликни ифодаловчи фраземаларнинг кучли-кучсизлик
асосида синоним фраземалар парадигмасини ташкил этиши: ер билан яксон қилмоқ
– кулини кўкка совурмоқ [4; 83 бет].
Бошқа бир шахс ёки шахсларга бўйсунмасликни англатувчи фраземаларнинг
интенсификация/деинтенсификация
воситасида
маънодош
фраземалар
парадигмаларини ҳосил қилиши: бош эгмоқ – бўйин эгмоқ [4; 121 бет]; оёғига йиқилмоқ
– оёғига бош урмоқ [4; 123 бет]; икки букилмоқ – етти букилмоқ [4; 110 бет].
Аниқлик ва муболағани ифодаловчи фраземаларнинг кучли-кучсизлик
белгилари асосида фраземалар синонимик қаторни ҳосил қилиши: етти ўлчаб бир
кес–қирқ ўлчаб бир кесмоқ [4; 86 бет]; игнадек нарсани туядек қилиб кўрсатмоқ–
пашшадан фил ясамоқ [4; 35 бет].
Кишининг шахс сифатида тан олиниши маъносини билдирувчи фраземаларнинг
интенсификация/деинтенсификация асосида фразеологик синонимлар қаторини
вужудга келтириши: машхур бўлмоқ – донг таратмоқ – ном чиқармоқ– номи оламга
тарқалмоқ [4; (73 бет].
Демак, интенсификация/деинтенсификация синоним фраземалар ва вариант
фраземалар парадигмаларини шакллантиришга хизмат қилади. Вариант
фраземалар дейилганда бир фраземанинг турли шакл трансформациялари,
кўринишлари тушунилади. Кўпроқ белги билдирувчи (сифат), феъл ва равиш
туркумига
мансуб
сўзларда
фраземаларнинг
семантик
гуруҳларида
интенсификация/деинтенсификация асосида синонимик парадигмалар ҳосил
қилиши мумкинлигини қайд этиш мумкин.

218

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2020 йил 1-сон

References:
1) Amosova N.N. Osnovi angliyskoy frazeologii.–L.: LGU, 1961.-207 s.
2) Vinogradov V.V. Osnovnie tipi frazeologicheskix edinits v russkom yazike.– M.: Nauka,
1947. - 195 s.
3) Rahmatullaev SH. O‘zbek frazeologiyasining ba’zi masalalari. Frazeologik birikmalarda
polisemiya, sinonimiya, variatsiya, antonimiya, omonimiya va omonimiylik. –T.: Fan 1966.
– 262 b.
4) Rahmatullaev SH. O‘zbek tilining izohli frazeologik lug‘ati. –T.: O‘qituvchi. 1978.–405
b.

219

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2020 йил 1-сон

МУНДАРИЖА
ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ
01.00.00

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES
1 Биринчи тартибли чизиқли оддий дифференциал тенглама учун нолокал шартли
масалалар
Тиллабаева Г.И...............................................................................................................................
2 О разрешимости одной краевой задачи для уравнения третьего порядка с
кратными характеристикамив прямоугольной области
Апаков Ю. П, Умаров Р.А............................................................................................................
3 Dssc (dye sensitized solar cell) қуёш элементлари ва уларнинг айрим физик
хоссалари
Абдукаримов А.А..........................................................................................................................
4 The probability of inheritance of non-linked genes in the 5th generations
Ibragimov.R………………………………………………………………………………………..
5 Влияние рекомбинационных процессов на механизм токопрохождения psi-nsi1-xsnx
- переходах
Мадаминов Х.М………………………………………………………………………………….
6 Turli tartibda buzilishga ega bo’lgan aralash tipdagi tenglama uchun bir chegaraviy
masala haqida
Maxsudova Sh, Xakimov O’…………………………………………………………………….
7 Исследование влияния характера термообработки на время жизни носителей
заряда в кремнии,легированном медом
Мирзарайимов Ж.З …………………………………………………………………………….
8 Непараметрическое интервальное оценивание многомерной плотности
вероятности и её производных
Рахимова Г.Г ……………………………………………………………………………………...
9 Uchinchi tartibli keli daraxtida tashqi maydonli bir model uchun ba’zi asosiy holatlar
Raxmatullayev M.M ……………………………………………………………………………..
10 Фотоэлектрические свойства n-gaas – p-(gaas)1-x(ge2)х гетероструктур с
нанокристаллами германия
Бобоев Акрамжон Йулдашбоевич, Усмонов Жохонгир Нишонбоевич,Махмудов
Х.А, Уринбоев М.И, Тожимухаммадов А.К…………………………………………………
11 Ўзбекистонда информатика фанини ўқитишнинг қисқа тарихи
Отаханов Н.А……………………………………………………………………………………..

02.00.00

3

6

17
22

31

36

40

46
52

58
64

КИМЁ ФАНЛАРИ
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
CHEMICAL SCIENCES

12 Oddiy o’g’itlarning sifat ko'rsatkichlari uchun ba'zi texnologik kattaliklarni o'rganish
Giyasidinov А.L,Sultonov B.E,Namazov Sh.S, Xamraqulov Z.A............................................
220

69

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2020 йил 1-сон

13 Синтез из пчелиного подмора - apiss mellifera хитина и хитозана для
использования в медецине
Нурутдинова Ф.М ……………………………………………………………………………….
14 Ўсимликлардан ажратиб олинган таннинларнинг биологик фаолликлари
Рахимов Р.Н, Кадирова Ш.О, Долиев Ғ.А, Гайибов У.Г, Абдуллажанов О А,
Абдулладжанова Н.Г……………………………………………………………………………
БИОЛОГИЯ ФАНЛАРИ
03.00.00
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
BIOLOGICAL SCIENCES
15 Фарғона вилояти балиқчилик хўжалиги ҳовузлари зоопланктони
Абдиназаров Х.Х,Мадумаров М.Ж, Хайдаров С.М, Боқиева М.И, Иброхимова Д.Ф...
16 Гельминты амфибий узбекистана
Икромов Э.Ф, Икромов Э.Э ……………………………………………………………..
17 Современные глобальные экологические проблемы
Умаров К.М,Ахмаджонов А.У ………………………………………………………………..
18 Тўғриқанотсимон ҳашаротларнинг миграцион жараёни
Тўраева З.Р,Тўраева Ф.Р ……………………………………………………………………….
19 Фарғона водийси сув ҳавзаларида учрайдиган доғли ялангбалиқ (triplophysa
strauchii) нинг морфологик хусусиятлари
Шералиев Б, Қаюмова Ё, Комилова Д……………………………………………………….
TEXNIKA ФАНЛАРИ
05.00.00
ТЕХНИИЧЕСКИЕ НАУКИ
TECHNICAL SCIENCES
20 Исследование реалной эффективности индикатора 10_mt_20gy dui kit
Жураев НМ, Искандаров У.У, Абдужабборов И.И………………………………………..
21 Ўзбекистон Республикасида телетиббиёт тизимини ривожлантиришда
телекоммуникация тизимларига талаблар
Тургунов Б.А, Жўраев Н.М, Орифжонова Д.В……………………………………………..
22 Аграр секторда дронлардан фойдаланишни ташкил этишнинг истиқболлари
Абдуллаев Б, Азимжонов У.А…………………………………………………………………
ФАЛСАФА ФАНЛАРИ
09.00.00
ФИЛОСОФКИЕ НАУКИ
PHILOSOPHICAL SCIENCES
23 Axborotning ma’naviy tahdidga aylanishi
Lutfullayev A.A…………………………………………………………………………………...
24 Минтақавий ҳамкорлик: халқаро муносабатлардаги аҳамияти ва глобал
тараққиётдаги зарурияти.
Абдуллаев. Ш ……………………………………………………………………………………
25 Проблема личности: сущность, структура и особенности формирования
Мажитов М……………………………………………………………………………………….
26 Фарғона водийсида рекреацион туризмни ривожлантириш масалалари
Тожибоев
У.У…………………………………………………………………………………….
221

79

85

93
98
108
113

120

132

138
145

152

156
162

169

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2020 йил 1-сон

27 Хитой фалсафий тафаккурида инсон табиати ҳақидаги фикрлар ва унинг Ван Ян
Мин ғояларидаги талқини
Хошимов С.С……………………………………………………………………………………..

28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39
40

41
42

43

ФИЛОЛОГИЯ ФАНЛАРИ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
10.00.00
PHILOLOGICAL SCIENCES
Ўзбек тилшунослигида тош номларини тадқиқининг амалий аҳамияти
Бозорова Е, Кадирова З ………………………………………………………………………..
“Бобурнома”да оила ва хотин-қизлар мавзусининг ёритилиши
Қосимова Г Н…………………………………………………………………………………….
Ingliz uzbek va rus tillaridagi o’timli va o’timsiz fe’llar
Najmiddinov J, Bahodirov A……………………………………………………………………
Barriers to the use of computer-based language teaching by english teachers.
Azamov S.........................................................................................................................................
Формирование лексических навыков в английском языке в средних школах
Ботирова З.Х……………………………………………………………………………………...
Алломорфирование модификационных суффиксов с деминутивным значением
Зинин Е.О…………………………………………………………………………………………
Жеймс Жойснинг “Улисс” асарининг лексик тадқиқининг айрим муаммолари.
Bahriddinov M.M,Turg’unov D.B,Tojiboyev I.M……………………………………………..
Интенсификация/деинтенсификациянинг синоним ва вариант парадигмаларни
шакллантириши
Зияев А.И…………………………………………………………………………………………
Нерегламентированная пунктуация в романе е. замятина «мы»
Гайбуллаева З.T…………………………………………………………………………………
Психолингвистиканинг вужудга келиш тарихи
Фазлиева А.Ж……………………………………………………………………………………
Синтактик позиция ва гапни бўлакларга ажратиш тамойиллари
Усмонова Ҳ……………………………………………………………………………………….
Ғафур Ғулом насрида бадиий-тасвирий воситаларни қўлланишиши
Ҳамидова М.О……………………………………………………………………………………
The mythology and fantasy in the work of j.r.r. tolkien
“the lord of the rings”
Shergoziyev Sh……………………………………………………………………………………
Ўзбек тилшунослигида синонимиянинг анъанавий ва замонавий талқини
Раҳмонов Ғ.Р……………………………………………………………………………………..
Тил ижтимоий функциялари кенгайишининг сўз услубий қўлланишига таъсири
Қўшоқова Б.Й…………………………………………………………………………………….
ПЕДАГОГИКА ФАНЛАРИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
13.00.00
PEDAGOGICAL SCIENCES
Chet tillarni o`rgatishda muammoli ta`lim texnologiyasi
Imomov I A………………………………………………………………………………………..
222

173

178
182
187
193
199
204
208

213
220
226
234
238

243
249
255

263

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2020 йил 1-сон

44 Teaching process writing effectively in efl classess.
Musayeva G……………………………………………………………………………………….
45 Boshlang’ich sinf o’quvchilarida mantiqiy fikrlashni yuzaga keltirish yo’llari
Satarov B, So’fiboyeva G ………………………………………………………………………...
46 Boshlang`ich sinf o`quvchilarini qunt bilan dars tayyorlashga yo`naltirish
Nuraliyeva K.I…………………………………………………………………………………….
47 Чет тилларни ўқитишда ўзаро ҳамкорлик технологиясидан фойдаланишнинг
афзалликлари
Абдуллаева М.Н…………………………………………………………………………………
48 Инновация-ҳозирги замонавий таълим муассасаси ўқитувчисининг педагогик
тафаккурини ривожлантириш воситаси сифатида
Абдурасулов Ф.П………………………………………………………………………………..
49 Таълим тизимида касбий компетентлик тушунчасининг таҳлили
Абдурахимов.Қ…………………………………………………………………………………..
50 Алишер Навоий шахсини ўрганишда тарихий, илмий, бадиий асарлардан
фойдаланиш
Абдуллаев К………………………………………………………………………………………
51 Талабаларда саломатлик маданиятини шакллантиришнинг айрим педагогик
жиҳатлари
Джураев Э.М,Акзамов С.Д…………………………………………………………………….
52 Жисмоний маданият ўқитувчиси касбий тайёргарлиги жараёнининг айрим
замонавий педагогик хусусиятлари
Исломов И.А,Парпиев О.А……………………………………………………………………
53 Boshlang’ich ta’limga integratsiyalashgan texnologiyadan foydalanish yo’llari
Abdullayeva N.M…………………………………………………………………………………
54 Маҳкум шахсни ижтимоий меҳнат билан тарбиялаш давр талаби: ижтимоий
тажриба
Тураханова Д.А………………………………………………………………………………….
55 Boshlang‘ich ta’lim o‘qituvchisi kasbiy kompetentligining asosiy tarkibiykomponentlari
Ne’matova S.I……………………………………………………………………………………...
56 Бўлажак касб таълими ўқитувчиларининг ахборот-коммуникацион
тайёргарлигини компьютерли лойиҳалаш воситасида такомиллаштириш
Хакимов Ж.О……………………………………………………………………………………..
57 Компетенциявий ёндашув - мактабгача ёшдаги болаларни интеллектуал
ривожлантириш омили сифатида
Далибаева Ш.Т…………………………………………………………………………………...
58 Таълим самарадорлигини оширишда инновацион таълим технологияларини
қўллаш замон талаби сифатида
Пўлатова Н.М…………………………………………………………………………………….
59 Муҳаммад Юсуф ҳаёти ва шеъриятини интерфаол усуллар орқали ўрганиш
Сайдаҳмедова Н.С……………………………………………………………………………….
60 Методические основы формирования умений и навыков при обучении
профессиональному английскому языку
223

267
273
278

284

291
296

304

308

313
317

324
330

336

343

348
353
358

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2020 йил 1-сон

Исроилова Д.М…………………………………………………………………………………..
61 Новые инновационные технологии в преподавании иностранного языка.
Нишанова, Т. Икромова М……………………………………………………………………
62 Спортнинг ёшлар маънавий камолотидаги ижтимоий-педагогик функцияси
Тўхтаназаров И.У,Махмуталиев А.М…………………………………………………………
63 О профессионально–прикладной физической подготовке студентов
Усманов Б.Х………………………………………………………………………………………
64 Талаба-ёшлар этник ўзлигини англашида ота-оналар педагогик саводходлигининг
аҳамияти
Хайдарова Х.Р……………………………………………………………………………………
65 Оилада ахлоқий-маънавий тарбияда шахслараро муносабатларнинг ўзига хос
хусусиятлари
Мирзаева Фарохат Одилжоновна…………………………………………………………….
66 Жамоавий муносабатларда мактабгача тарбия ёшидаги болаларда шахс
сифатларини шакллантириш аспектлари
Ярманова Ю.Б……………………………………………………………………………………
67 O’rta maxsus ta’lim va oliy ta’limda matematika fanlarini uzviyligining ta’minlanganlik
darajasi
Ustadjalilova X……………………………………………………………………………………
68 Бўлажак мактабгача таълим муассасалари педагог-тарбиячиларини
тайёрлашнинг педагогик-психологик хусусиятлари
Хушназарова М.Н……………………………………………………………………………….
69 Kimyo ta’limida modulli tizim va elektron darslik yaratish metodikasini
takomillashtirishning amaliy samaradorligi
Ixtiyarova G.A Ahadov M.Sh……………………………………………………………………
70 Компьютер ўйинлари ёрдамида таълим олувчиларнинг математик саводхонлик
даражасини аниқлаш
Нажмиддинова Ҳ ………………………………………………………………………………..
СИЁСИЙ ФАНЛАРИ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ
23.00.00
POLITICAL SCIENCES
71 Амир Темур сиёсатида “кенгаш” институтининг роли
Алимардонов Т.Т………………………………………………………………………………..

224

364
367
373

379

383

389

394

399

405

413

421

